Op 1 april zou Lotte Peerdeman (23), verpleegkundige in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend, een rondje gaan lopen met een vriendin, voorafgaand aan haar avonddienst op de covid-afdeling. Maar ze belde af vanwege enorme hoofdpijn. 'Eerst dacht ik aan oververmoeidheid, ik had de weken ervoor zo'n 48 per week gewerkt.' Een uur later was de hoofdpijn ondraaglijk geworden, Lotte kon niet meer tegen beweging of licht. 'Ik voelde me licht in mijn hoofd en duizelig, en wist meteen dat het niet goed was. Na een test dezelfde dag hoorde ik de dag erna dat ik corona had.' Lotte voelde zich steeds slechter. 'De hoofdpijn was extreem. Kussen, matras en ook de bank voelden aan als beton. Ik barstte soms in tranen uit en wist niet meer waar ik het zoeken moest, zo ellendig voelde ik me.' Hoe ze het virus heeft opgelopen, weet ze niet. 'Voor ik positief testte, heb ik 3 weken fulltime op de covid-afdelingen gewerkt. Maar ik kan het net zo goed in de supermarkt hebben opgelopen.'

Nauwelijks klachten {#Sec1}
===================

In tegenstelling tot Lotte had wijkverpleegkundige Jenieke Wessels (23), werkzaam bij Carint Reggeland, een grote VVT-organisatie in Twente, geen specifieke klachten toen ze werd getest. 'Ik was verkouden en mijn oma, waar ik mantelzorger voor ben, werd opgenomen in het ziekenhuis met corona. Voor de zekerheid werd ik getest. Diezelfde avond kreeg ik de uitslag via mijn manager.' Jenieke moest nagaan wat het betekende voor haar werk. 'Met welke cliënten was ik afgelopen week in aanraking geweest, zijn zij ziek? De planning moest rond, collega's ingelicht, heb ik mogelijk iemand besmet?' De onzekerheid bleef aanwezig de weken erna, toen ze wel erg ziek werd. Jenieke: 'Ik bleef maar malen. Hoe erg wordt het nog? Zijn mijn huisgenoten ook besmet? Hoe heb ik het opgelopen?'

Besmette bewoner {#Sec2}
================

Bij verpleegkundige Veerle Bouts (33), werkzaam op de covid-afdeling bij Parc Imstenrade in Heerlen, onderdeel van de Vitalis Woonzorggroep, begon het met een vage pijn in haar lijf. 'Ik was moe, maar ook bijna 3 dagen vrij. Even doorbijten nog, dacht ik. Op dat moment werd de allereerste bewoner getest op covid-19, zij bleek later positief. 's Avonds ging ik me steeds slechter voelen; hoofdpijn, moe en vreselijke pijn in mijn lijf. Ik besloot met 2 paracetamollen mijn bed in te duiken. Die nacht was verschrikkelijk, ik kreeg koorts en kon de pijn in mijn lijf niet verdragen. De volgende ochtend meldde mijn manager mij aan voor een test bij de GGD. Na de test moest ik meteen weer naar bed, ik was zó ziek.' Volgens Veerle is ze mogelijk besmet door de bewoonster die op haar laatste werkdag werd getest. 'Ik heb de dagen ervoor dicht bij haar gezeten om te facetimen met haar familie. Andersom kan natuurlijk ook, dat ik haar juist heb besmet. Ik deed immers ook gewoon mijn boodschappen. Ik probeer daar niet te veel over na te denken, omdat er nooit antwoord op zal komen.'

Beschermende maatregelen {#Sec3}
========================

Alle drie de verpleegkundigen geven aan erg voorzichtig te zijn geweest met beschermende maatregelen. In de thuiszorgorganisatie waar Jenieke werkte waren de protocollen strikt. 'Voordat ik ziek werd, werkten we al met handschoenen, wasten we onze handen voor en na de zorg en bij lichte klachten van verkoudheid of hooikoorts -- bij de cliënt of onszelf - droegen we een mondkapje,' vertelt Jenieke. 'De handalcohol vloeide rijkelijk. Bij lichte klachten of verdenkingen van corona moesten we vanuit de organisatie gelijk PBM inzetten. Medewerkers met lichte klachten werden zo snel mogelijk getest en mochten tot de uitslag niet werken. Het beleid van de organisatie werd hierin steeds strenger, waar ik erg blij mee ben. Anders had ik waarschijnlijk nog een paar dagen zonder klachten doorgewerkt, terwijl ik wel besmet was.' Intussen dragen de zorgverleners in Jeniekes organisatie bij alle cliënten een mondkapje.

Eenzaamheid {#Sec4}
===========

De verpleegkundigen hebben hun ziekte allemaal als heel heftig ervaren. Voor Veerle was het dieptepunt de eenzaamheid. 'Omdat mijn vriend COPD heeft en in de risicogroep valt, zijn we meteen apart gaan slapen. Ik verbleef de eerste 8 dagen non-stop op mijn slaapkamer, mijn vriend zette het eten neer en ging weer. We gebruikten een apart toilet en ontsmetten alles wat ik aanraakte.' Ook Lotte voelde zich af en toe eenzaam. 'Je voelt je zo alleen, ondanks de vele kaartjes en berichtjes en mensen die even bij het raam kwamen zwaaien. En dan de verpleegkundige die de test komt afnemen in pak in je eigen huis, een heel gek moment.' "'Ik ben een aantal keer in tranen uitgebarsten, **zo ellendig voelde ik** **me'**"

Angst {#Sec5}
=====

Naast de onzekerheid speelde angst een rol. Jenieke: 'Ik vond de benauwdheid soms beangstigend. Benauwdheid bij cliënten vind ik vaak lastig mee om te gaan, ik voel me er vaak machteloos bij. Toen ik zelf licht benauwd werd, was ik bang voor verergering. Soms weet je als verpleegkundige gewoon te veel, dat werkt niet mee.' Verder gebruikte ze regelmatig de uitrusting in haar werktas: thermometer, saturatiemeter, bloeddrukmeter... Ook Lotte was af en toe angstig. 'Vooral omdat ik niet wist hoe erg het zou gaan worden. Ik dacht constant: "Is dit het? Gaat het vanaf nu beter? Of word ik morgen nog beroerder wakker?" Ik voelde me niet benauwd, maar de covid-19-patiënten die ik verpleegde voelden zich ook niet benauwd. Hun waardes lieten echter iets anders zien. Was ik dan eigenlijk wél benauwd? Het was gekmakend.'

Kortom, een heftige periode voor de 3 verpleegkundigen. Gelukkig was er veel steun van collega's. Veerle: 'Ik heb ongeveer 6 dagen koorts gehad. En zodra de paracetamol begon uit te werken, kwam de pijn in mijn lijf terug. Ondertussen las ik in de berichten van mijn team hoe hectisch het daar was, en ik kon niks betekenen. Dat voelde zo machteloos. Gelukkig gaf mijn manager mij alle tijd om volledig te herstellen, er lag totaal geen druk op.'

Ook Jeniekes collega's wezen op het belang van rust nemen. 'Ik onderhield contact over hoe het met me ging, maar was verder gelukkig niets verplicht.' "'Soms weet je als verpleegkundige gewoon te veel van een ziektebeeld, **dat werkt niet mee'**"

Herstel {#Sec6}
=======

Inmiddels zijn ze allemaal weer herstellende en (deels) aan het werk. Lotte is nog erg vermoeid. 'Bij minimale inspanning ben ik al helemaal kapot. Na 3 kilometer op een elektrische fiets kom ik helemaal buiten adem en bezweet thuis. Normaal deed ik dat stukje hardlopend.' Veerle herkent de vermoeidheid, al is ze weer volledig aan de slag. 'Ik draag 8 uur beschermende middelen, afgezien van de lunchpauze. Omdat het een cohortafdeling is moet iedereen dit blijven dragen. Ik mag er -- ondanks dat ik covid-19 heb gehad - niet vanuit gaan dat ik immuun ben en geen anderen meer kan besmetten. Daar is nog te weinig duidelijkheid over. Het continu dragen van een mondkapje is zwaar, vermoeiend en pijnlijk. Het werken op een cohortafdeling is überhaupt zwaar, continu nadenken en elkaar blijven attenderen. Dus die vermoeidheid... tja, ik denk dat dat nog wel even zal duren.'

Lessen {#Sec7}
======

Wat hebben ze geleerd van covid-19, waar willen ze collega's voor waarschuwen? 'Dat je een eventuele besmetting niet moet onderschatten,' zegt Jenieke. 'Covid-19 kan ook beginnen met een beetje hoofdpijn, diarree, smaak- of reukverlies. Je hoeft je niet ziek te voelen, maar als er iets in je lichamelijke situatie verandert of je vertrouwt het niet: vraag bij je leidinggevende om een test.' Lotte sluit zich daarbij aan en adviseert verpleegkundigen verder om niet constant je temperatuur of saturatie te gaan meten. 'Daar word je alleen maar onrustig van.' Waar de 3 verpleegkundigen het ook over eens zijn: ga niet te snel weer aan de slag, maar zorg dat je volledig klachtenvrij bent. 'Neem je rust, want covid-19 vraagt veel energie en blijft lang aanhouden,' aldus Lotte. "'Bewoners horen onze glimlach te zien en **geen mondkapje'**"

Terugkijken {#Sec8}
===========

Hoe denken de verpleegkundigen over een tijdje terug te kijken op deze periode? 'Het was echt heftig, eenzaam, emotioneel en eng,' zegt Lotte stellig. 'Toch vind ik het bijzonder dat ik heb kunnen helpen op een covid-afdeling, in deze moeilijke periode voor iedereen. Ik zou het zo weer doen. Deze ervaring is mij veel waard.' Dat geldt ook voor Veerle. 'Begin februari nog vroeg ik iemand uit mijn organisatie of er een plan van aanpak was in het geval van een grote corona-uitbraak. Dit was er toen niet, omdat de kans van besmetting nihil leek. Moet je nu kijken, wie had dit gedacht? De maanden zijn omgevlogen en iedereen leeft een beetje in een roes. Ik hoop dat dit voorbij gaat en alles weer 'normaal' wordt. Bewoners horen onze glimlach te zien en geen mondkapje.'

Jenieke is vooral opgelucht dat zij en haar oma er goed doorheen zijn gekomen, en dankbaar voor het strenge testbeleid van haar organisatie en de protocollen die steeds worden aangescherpt.

Ze vindt het wel jammer dat ze deze periode gedeeltelijk aan de zijlijn moest staan. 'Aan de ene kant zal ik terugkijken op corona als een dieptepunt. Maar aan de andere kant voel ik zoveel trots voor de zorg! De strijdvaardigheid, de mooie initiatieven die zijn ontstaan, het zorgen met en voor elkaar... De zorg is enorm gegroeid, zorgtechnologie nam een vlucht, iedereen werd uitgedaagd het beste uit zichzelf en anderen te halen, te leren van deze onwerkelijke situatie en er is veel saamhorigheid. Dit alles verzacht de onzekerheid, het verdriet en de situaties die zo tegen je gevoel ingaan.'
